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tos  (Zulia)  y  el  Parque Nacional Archipiélago  Los  Roques. Dos  reportes  de  avistamientos  para  Caracas,  uno  para
Barquisimeto y otro para la Isla de Margarita requieren confirmación. La reproducción fue confirmada en cinco de los



















ductions  in  the  19th  and  early  20th  centuries  and







72  km/year  (Robbins  1973,  Anderson  2006). House
Sparrows  from North America  expanded  southward
into  Mexico  reaching  the  Tehuantepec  Isthmus  in
1947,  and  during  the  following  30  years  continued
through Guatemala, El Salvador, Costa Rica, and Pa‐
nama, where  the  species was  recorded  for  the  first
time in 1976 (Reynolds & Stiles 1982, Thurber 1986).
In  South America, House Sparrows were  introduced
in  Buenos  Aires,  Argentina  (1872);  Santiago,  Chile
(1904); and Rio de Janeiro, Brazil (1906). 
Individuals  from established Argentinean popula‐
tions  were  introduced  to Uruguay  and  Peru  before
expanding to Paraguay and Bolivia  (Smith 1973, Rid‐
gely & Tudor 1989, Anderson 2006). In all these coun‐
tries,  except  Peru,  House  Sparrows  are  currently
widespread and common. In northern South America,
the species is restricted to some localities in western
Colombia,  western  Ecuador,  and  one  locality  in




Hispaniola  (1976),  Puerto  Rico  (1978),  St.  Martin
(1999), and Guadeloupe (2000) (Levesque & Clergeau
2002,  Raffaele  et  al.  2003,  Anderson  2006).  In  the
Netherland  Antilles,  the  House  Sparrow  was  first
reported  in Curaçao  in 1953 but did not experience
an  island‐wide  expansion  until  the  late  1980s,
whereas  in Aruba  the  first colony was discovered  in
1978  (Voous  1985,  de  Boer  2008).  In  Bonaire,  first
records  of  House  Sparrows  occurred  in  2000  and
2001 (Ligon in litt). 
Despite  of  the  extensive  geographic  distribution
and  continuous  expansion of  the House  Sparrow  in
South America and the Caribbean, it remained absent
from Venezuela until first recorded in 1996 (Sharpe et
al.  1997)  at  the  port  of  La  Guaira  (Vargas  state).
Records  of  House  Sparrows  in  Venezuela  have
increased both in number and in geographical extent
since 2001 (Azpiroz et al. 2006, Ramoni‐Perazzi et al.
















Presence  and  current  distribution.  Information  on
the  presence  of House  Sparrows  in  Venezuela was









House  Sparrows  in  localities  belonging  to  six  Ve‐
nezuela  states:  Falcón,  Carabobo,  Zulia,  Vargas,





records came  from  localities  located on the coast  in
western (Zulia and Falcón), central (Vargas, Miranda,
Carabobo,  Los  Roques  Archipelago),  and  eastern
(Anzoátegui)  Venezuela.  The  state with  the  highest
number  of  records  was  Falcón  (N  =  79;  59%),  fol‐
lowed by Vargas  (N = 24; 18%). The House Sparrow
population  in Venezuela has expanded considerably
since  2010  (Figure  1), particularly  in western Vene‐
zuela.  After  the  original  records  in  Falcón  state  by
Azpiroz  et  al.  (2006)  in  the  Paraguaná  peninsula,
these birds are currently widespread not only  there
but also in the central, eastern, and western parts of
Falcón  and  in  neighboring western  Zulia  state.  The
expansion in eastern Venezuela is more recent and is
restricted  to  two  nearby  localities  in  Anzoátegui
state, where House Sparrows were recorded for first
time in 2012.






(N  =  104;  78%)  correspond  to  the  last  five  years
(Figure  2).  The  year with more  sightings was  2015,
when birds were observed  in Falcón (Figures 3A and
3B), Vargas, Zulia (Figure 3C), Anzoátegui, and  in Los
Roques  Archipelago  (Figure  3D).  House  Sparrows
were recorded in cities, small towns, and villages (N =
127;  95%  of  all  records)  as well  as  in  some  natural
areas (N = 6; 5% of all records). Of the total number of
records, 29 (22%) corresponded to single individuals,
38  (29%) were  pairs,  and  66  (49%) were  groups  of
three or more  individuals (average group size ± SD =
9.2  ±  8.2;  maximum  group  size  =  35  individuals).
Seven  reports  (5%)  did  not  indicate  the  number  of
individuals  observed,  of  which  six  are  included  in
Azpiroz et al. (2006) and the other one was a personal
observation (JAGC).
We  identified  four  eBird  records  that  need
confirmation:  1)  Coche,  Caracas  (10°28’17.8”N,
66°54’04.5”W) on 1 December 1978; 2)  La Restinga
National  Park,  Nueva  Esparta  (11°01’47.3”N,
64°11’35.0”W), on 29 and 31 March 2006; 3) Barqui‐
simeto  (10°02’04.2”N,  69°24’12.9”W),  Lara  state  on
23 November 2014; and 4) San Bernardino, Caracas
(10°30’50.3”N,  66°53’'44.1”W)  on  7 April  2015. We
consider  these  records  as  doubtful  and  in  need  of






ornithologists  and  birders.  It  seems  unlikely  that








records  are part  of  our  own observations  (CSB,  SG,









gio  de  Fauna  Silvestre  de  Cuare  (Falcón)  and  Gran
Roque  Island  (Los  Roques  Archipelago),  and  arid
scrub in Paraguaná Peninsula (Falcón). In Los Roques,
although  the  archipelago  is  a  national  park,  House
Sparrows were  found mostly  around  houses  in  the
town  on  Gran  Roque  Island,  but  some  individuals
were also observed  in  the mangroves and near  the





Sparrows  feeding  on  food  waste,  such  as  bread
crumbs  and  rice  (pers.  observ.).  In  addition, House
Sparrows  fed on  seeds of Silver‐leaved Buttonwood
(Conocarpus  erectus)  in  Los Olivitos during October
2012  (Torres & Uzcátegui‐Prieto 2014) and on  fruits
of the Sea Grape (Coccoloba uvifera) in Los Roques on
July 2014  (F. Cavada pers.  comm.). At  this  location,
House Sparrows were also photographed while feed‐
ing  on  the  ground  with  Common  Ground‐Doves
(Columbina passerina) in a patch of a halophyte plant





Breeding  records.  Breeding  was  confirmed  in  five
states from February to November. The state of Fal‐
cón  included  the  greatest  number  of  breeding






















October 2014, and  from  Lechería  (Figure 3F)  in An‐
zoátegui  on  August  2014.  Interestingly,  the  last
record occurred  in the area most recently colonized
by House Sparrows in the country. Ten (84%) breed‐
ing  records  included  nests  located  in  man‐made
structures,  such  as  street  lamps,  electricity  boxes,
wall  holes  or  cracks,  air  conditioners,  or  under
bridges.  Only  two  nesting  records  were  in  natural








siderable  expansion  of  this  species  in  the  last  10





fully  introduced  by  European  immigrants  (Robbins
1973, Smith 1973, Anderson 2006). Considering that
House Sparrows are distributed along the coast, likely
hypotheses of  its  introduction  in Venezuela may  in‐
clude overseas dispersal  from  the Netherland Antil‐
les,  transportation by  industrial or cruise ships, or a
combination  of  both. However,  expansion  to  some
localities, such as those in Zulia and Anzoátegui, may
be  the  result  of  natural  dispersion  of  birds  from
already established Venezuelan populations.





tors  promoting  House  Sparrow  expansion  may
include high productivity (McGillivray 1980), general‐








ela. A  limiting  factor may  be  the  presence  of  Carib
Grackles  (Quiscalus  lugubris), a  common  resident  in
northern  and  central  Venezuela  (Hilty  2003).  Carib
Grackles are generalists that forage opportunistically
(Jaramillo  &  Burke  1999,  Hilty  2003)  making  them
very  successful  in  urban  areas,  the  typical  habitat
used  by  House  Sparrows.  Carib  Grackles  are  also
aggressive and larger, potentially restricting access by




ecological  plasticity  (Anderson  2006).  House  Spar‐
rows are considered opportunistic foragers, and their
diet  includes  a wide  range  of  items,  such  as  fruits,
seeds of native plants and crops,  insects, arachnids,
crumbs,  bread,  and  even  nectar  (Cink  1976,  Mac‐
Millan 1981, Gavett & Wakeley 1986, Anderson 2006,
Leveau  2008,  Brzek  et  al.  2009).  We  found  two
reports  of  use  of  novel  food  resources  in  natural
areas, namely  fruits and  seeds of  two coastal  trees.
House Sparrows are secondary cavity nesters but they
show high plasticity  in nesting  site use  (Cink  1976).
Our  review  indicated  a  certain  dependence  on  the
availability of man‐made structures. 
Even  though most  records of House Sparrows  in
Venezuela  were  from  urban  areas,  the  species  has
been  reported  in  two  protected  natural  areas.  This
may  represent a unique opportunity  for  researchers
to  study  the  ecological  interactions  of  House  Spar‐
rows  and  native  avian  communities.  There  is  little
information on the interactions between House Spar‐
rows and members of Neotropical bird communities.
MacGregor‐Fors  et  al.  (2010)  indicated  that  House
Sparrows altered diversity patterns of bird communi‐
ties in western México. The authors reported richness
and  evenness  of  native  avian  communities  were




nesting  sites.  House  Sparrows  have  been  observed
chasing  and  harassing  other  bird  species  to  usurp
their  nests  both  in  North  America  (Huber  &  Cope
1973,  Werler  &  Franks  1975,  Anderson  2006)  and
South America  (Wagner 2012). There are also  some
reports of House Sparrows destroying eggs and killing
nestlings  and  adults when  competing  for  nests  (Sa‐
muel 1969, Gowaty 1984, Baughman 2003). However,
so  far,  we  found  no  reports  of  negative  impacts,
aggressive behaviors or competition for nest sites of
House  Sparrows  on  native  birds  in  Venezuela.
Research is needed to assess the effect of this exotic
species  on  the  native  avian  communities  of  coastal
Venezuela.
The House  Sparrow  appears  to  be  expanding  in
Venezuela, but many information gaps remain regard‐
ing  the biology of  this  species  in  the country. These
include  population  dynamics,  colonization  routes,
expansion  rates,  productivity  and  reproductive  suc‐
cess,  diet  in  natural  areas,  and  most  importantly,
interactions with  native  birds.  Long‐term  studies  to
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